Botverankerde prothese verbetert mobiliteit en levenskwaliteit {#Sec1}
==============================================================

**Na amputatie van het bovenbeen kunnen patiënten een prothese krijgen die direct in het dijbeen wordt geplaatst. Uit de 1e langetermijn-evaluatie van het Radboudumc blijkt dat deze prothese leidt tot blijvende verbetering van de mobiliteit en kwaliteit van leven.**

Ondanks dat botverankerde prothesen na bovenbeenamputatie al 30 jaar worden toegepast, hebben Radboudumconderzoekers nu de 1e langetermijn-evaluatie gepubliceerd van een dergelijke prothese. Deze prothesen bieden een aantal voordelen vergeleken met traditionele 'koker'-verbindingen, waarbij de koker nauwsluitend over de stomp moet passen en op zijn plaats blijft met een zuig- of een ophangsysteem. Bij een botverankerde prothese gaat er eerst een stalen pin van 14 centimeter in het resterende deel van het dijbeenbot. De gecoate pin groeit in een paar weken vast in het bot, waarna er een adapter aan gemonteerd wordt die enkele centimeters door de huid heen naar buiten steekt (het stoma). Hieraan kan de drager zelf het kunstbeen met een snelkoppeling bevestigen en weer losmaken. Na ontvangst van hun implantaten verhoogden de patiënten het aantal uren per week dat ze hun prothese konden gebruiken aanzienlijk: van gemiddeld 56 uur met hun vorige kokerprothese tot 101 uur met de bot-verankerde prothese. De botverankerde prothesen zorgden ook voor een verbetering van de aan gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL): op een schaal van 100 punten nam de gemiddelde score toe van 33 naar 75.

**Bron:** Radboudumc

Miljoenen ongebruikte schoenen in Nederlandse huishoudens {#Sec2}
=========================================================

Nederlanders hebben minstens 4 miljoen schoenen ongebruikt in de kast staan. Discomfort is de voornaamste reden voor het niet gebruiken. Doorgaans hebben vrouwen meer ongebruikte schoenenparen dan mannen.

Dit blijkt uit onderzoek door online stijlgids Dresscode.nl onder zo'n 5400 Nederlanders. Doorgerekend naar de gehele bevolking betekent dit minstens 4 miljoen ongebruikte schoenen. Gebrek aan comfort blijkt de voornaamste reden om schoenen te laten verstoffen. 61 procent van de vrouwen en 44 procent van de mannen zegt dat de ongebruikte schoenen gewoon niet lekker zitten; bijvoorbeeld doordat de verkeerde maat is gekocht. Ook blijken deze schoenen vaak lastig te combineren met een outfit, zo meldt 26 procent van de mannen en 22 procent van de vrouwen.

Bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) heeft meer dan 10 paar schoenen in de kast staan. De grootte van de schoenenverzameling blijkt sterk afhankelijk van het geslacht; 58 procent van de vrouwen heeft meer dan 10 paar schoenen tegenover 28 procent van de mannen. Een kleinere schoenencollectie komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen; 38 procent van de mannen heeft minder dan 5 paar schoenen, tegenover 15 procent van de vrouwen.

**Bron:** Schoenvisie

Multidisciplinaire voetzorg bij reumapatiënten {#Sec3}
==============================================

**Marloes Tenten-Diepenmaat geeft in haar recente proefschrift multidisciplinaire aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van voetproblemen bij RA-patiënten. Hierbij is ook gekeken naar de rol van pedicures bij reumavoetenzorg.**

Diagnostiek en behandeling van voetproblemen in een vroeg stadium van de ziekte lijkt van belang om pijn en beperkingen in activiteiten te verminderen en om een verslechtering van voetfunctie te voorkomen. In een verder gevorderd ziektestadium is de behandeling van voetproblemen ook vaak noodzakelijk.

Er lijkt echter sprake te zijn van ondergebruik van voetzorg, stelt Tenten-Diepenmaat. Bij patiënten is de kennis over de mogelijkheden van en de toegang tot voetzorg beperkt. Bij zorgverleners is er vaak beperkte aandacht voor en expertise in het behandelen van reumatoïde artritis (RA) gerelateerde voetproblemen. Daarnaast hebben zij vaak onvoldoende inzicht in de specifieke vaardigheden van zorgverleners van andere disciplines die betrokken kunnen zijn.

Het onderzoek heeft geleid tot multidisciplinaire aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van voetproblemen bij RApatiënten. Hierbij is ook gekeken naar pedicures. Het doel is meer uniformiteit in diagnostiek en behandeling, tijdige verwijzing tussen disciplines en verbeterde communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen de zorgverlener- patiënt. Ze vormen zo de basis voor een betere kwaliteit en organisatie van de voetzorg.

**Bron:** VU Amsterdam

Ontwikkeling van nieuwe buitenmeniscusprothese bij knieartrose {#Sec4}
==============================================================

**Radboudumc ontvangt samen met samenwerkingspartners een financiële (Europese) bijdrage van € 800.000 voor een innovatie gericht op patiënten met knieartrose. Hiermee gaan zij de 1e duurzame meniscusprothese ontwikkelen ter vervanging van de buitenste meniscus.**

De betrokken partijen willen een oplossing creëren voor de jarenlange periode van pijn die bij patiënten met knieartrose hebben voordat zij een nieuwe knie krijgen. De nieuwe buitenmeniscusprothese moet gaan dienen als nieuwe schokdemper in de knie, die bot-op-bot contact vermindert en pijn in het kniegewricht doet afnemen.

Een 1e versie van dit implantaat is gemaakt voor de binnenste meniscus en wordt momenteel na 10 jaar onderzoek getest bij de 1e patiënten. Er ontbreekt echter nog een oplossing voor de buitenste meniscus, terwijl 40 procent van de klachten samenhangen met problemen aan de buitenste meniscus. Het is de bedoeling om de innovatie binnen 2 jaar klaar te hebben voor een klinische studie met patiënten.

**Bron:** Radboudumc

'Achterstand' in diagnoses huidkanker door COVID-19 {#Sec5}
===================================================

Sinds het begin van COVID-19 in Nederland zijn er bijna 900 minder diagnoses van melanomen (een kwaadaardige vorm van huidkanker) gesteld, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat is een daling van 41 procent. De beroepsvereniging van pathologen (NVVP) en dermatologen (NVDV) zien deze 'achterstand' terug in de diagnoses en trekken aan de bel. Ze raden aan om met een verdacht plekje niet af te wachten en wel naar de huisarts te gaan om het te laten controleren. Bij een huidplekje kunnen mensen ten onrechte sneller denken dat het niet zo'n vaart zal lopen, menen de beroepsverenigingen.

**Bron:** AD

En de winnaar is... {#Sec6}
===================

Evelien Prins, Marjon Hoogeveen en Therese Krom winnen het WandelWol-kennismakingspakket (t.w.v. € 45,50) en Tineke Peeters, Mieke Vinkestijn en Natasja Kloosterhuis de Wandelolie- sets (t.w.v. € 23,50). Zij gaven correct antwoord op de prijsvraag in nr. 6. Het verschil tussen een oncologieverpleegkundige en verpleegkundig specialist oncologie is dat deze laatse een masteropleiding heeft gevolgd na het hbo en een aantal taken mag overnemen van de medisch specialist.

**Prijswinnaar uit Podopost nr. 5** {#Sec7}
===================================

Van Talitha Hoek ontving de redactie van Podopost een foto met het Myko-Ex Anti- Mycosepakket t.w.v. € 359,- (beschikbaar gesteld door Orthofex) dat zij had gewonnen met het juist beantwoorden van de prijsvraag in nr. 5.

Bloedtest kan kanker opsporen jaren voor eerste symptomen {#Sec8}
=========================================================

**Een nieuwe bloedtest kan kanker opsporen tot wel 4 jaar voor de 1e symptomen ontstaan. Chinese onderzoekers ontwikkelden de test, PanSeer genaamd, die in 95 procent van de gevallen accuraat was.**

PanSeer is de 1e test die tumoren al in zo'n vroeg stadium kan ontdekken. Het kan 5 soorten kanker vaststellen met een DNAmethylgroeptest, tot 4 jaar voor de diagnose. De test checkt bepaalde stukken DNA in bloedplasma op methylgroepen, die vaak ontstaan in tumoren. De ontwikkelde techniek kan al heel lage niveaus van dergelijk DNA opsporen. Daardoor kan het kankercellen opsporen lang voordat zij klachten veroorzaken. De test is uitgevoerd bij zo'n 200 mensen die binnen 4 jaar na de bloedtest de diagnose maag-, darm-, lever-, long- of slokdarmkanker kregen. In 95 procent van de gevallen wist de test de kanker op te sporen. De test kan in de toekomst de basis vormen voor nieuwe screeningtests om vroegtijdig kanker op te sporen.

**Bronnen:** Welingelichte Kringen, The Guardian
